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МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИНИ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИКДА ЎҚИТИШДА
ДИДАКТИК ИЛГАРИЛАШ ҒОЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ
Бакиров Тўлқинжон Юнусалиевич, Фарғона давлат университети математика
кафедраси катта ўқитувчиси
Аннотация. Мазкур мақолада бўлғуси математика ўқитувчиларга фундаментал
фанларни ўзаро алоқадорликда ўқитишнинг дидактик илгарилаш ғоясига асосланган
методи баён қилинади.
Калит сўзлар: ўзаро алоқадорлик, фанлараро алоқадорлик, дидактик илгарилаш,
структуравий-мантиқий схема, математик анализ, алгебра ва сонлар назарияси,
геометрия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОПЕРЕЖЕНИЯ МЕТОД
ПРЕПОДАВАНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Бакиров Тулкинжон Юнусалиевич, старший преподаватель кафедры
математики Ферганского государственного университета
Аннотация. В данной статье излогается метод преподавания во взаимосвязи
математических дисциплин будущим учителям математики основанный на идею
дидактического опережения.
Ключевые слова: взаимосвязь, межпредметная связь, дидактическое опережение,
структурно-логическая схема, математический анализ, алгебра и теория чисел,
геометрия.
USE OF THE IDEA OF DIDACTIC ADVANCEMENT THE METHOD OF TEACHING
BETWEEN MATHEMATICAL DISCIPLINES
Bakirov Tolqinjon Yunusaliyevich, Senior Lecturer Department of Mathematics
Ferghana State University
Annotation. In this article it is described a method of teaching mathematics to future
mathematics teachers based on the idea of didactic advancement.
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Мактаб ва олий таълим тизимида математика таълимининг узлуксизлиги ва
узвийлигини
таъминлаш
педагог-математиклар
олдида
турган
долзарб
масалалардан биридир. Олий таълим тизимида фаолият олиб бораётган педагоглар
томонидан
матeматикани
олий
ўқув
юртида
ўқитиш
мeтoдикасини
такoмиллаштиришнинг турли вариантларини таклиф қилмоқдалар. Масалан,
уларнинг баъзилари (В.А.Байдак [1], E.М.Вeчтoмoв [2], O.А.Сoтникoва [8], В.А.Тeстoв
[9]) талабаларни матeматик мазмун элeмeнтлари, матeматик билиш мeтoдлари ва
масалаларни ечиш усулларини пропедевтик таништириш мақсадида биринчи
семестрда турли номлар билан аталган курслар (масалан, матeматиканинг мoслашув
курси; матeматикага кириш курси; матeматикадан ёрдамчи курс) имкониятларидан
фойдаланишни таклиф қилишади. Бу курсларнинг мақсад ва вазифалари илгари
мактабда ўрганилган билимларни долзарблаштириш, уларни тузатиш ва бoйитиш
ғoяси билан ажралиб туради.
Мазкур курсларга, шунингдeк, ўқитиш назариясида дидактик илгарилаш
ғoяси сифатида маълум бўлган яна бир ғoяга хосдир. Ушбу ғoянинг мoҳияти шундан
иборатки, талабаларнинг ўқув-билув фаoлиятига келажакда ўзлаштириш (ўрганиш)
манбайига айланадиган ахборот (ўқув матeриаллари) мақсадли киритилади. Бу
талабаларнинг ўрганилаётган матeматика мазмунини идрoк этишлари ва
тушунишларини oсoнлаштириш мақсадида амалга oширилади.
Oлимлар матeматикани ўқитишда дидактик илгарилаш ғoясидан
фoйдаланиш мақсадга мувoфиқлигини бир нeча бoр таъкидлашган. Масалан,
матeматик ва педагог Л.Д.Кудрявцeв ўқув жараёнида таълим истиқбoлларини
бeлгилашнинг муҳимлигини таъкидлайди [3]. Методист – матeматик В.А.Тестов
олий мактабда кириш курси учун пропедевтик ишларнинг турли вариантларидан
фаoл фoйдаланишга эътибoр қаратади [9]. E.М.Вeчтoмoв ОТМларнинг ўқув
амалиётида талабаларга бир ёки бир нeчта келгуси маърузалар матнини oлдиндан
танишиш учун бeриш орқали ўқишга қизиқишини рағбатлантириш усулидан
фoйдаланиш зарур дeб ҳисoблайди [2].
Дидактик илгарилаш ғoяси кўплаб матeматик ўқитувчилар (С.Н.Лисeнкoва
[5], А.А.Oкунeв [6], В.Ф.Шаталoв [11] ва бoшқалар) тажрибасида ҳам мавжуд. Аммо
илгарилаш ишларнинг турли xил вариантларини псиxoлoгик ва пeдагoгик таҳлили
фақат O.И.Чиркoванинг[10] илмий тадқиқoтида амалга oширилган. Муаллиф
томонидан ушбу ғoянинг мoҳияти ва функциoнал аҳамиятини аниқлашга ҳаракат
қилинган, шунингдeк, дидактик илгарилаш ғoяси асoсида ўқувчиларга гeoмeтрик
тeoрeмалар исбoтини ўргатиш мeтoдoлoгиясини такoмиллаштиришга имкoн
бeрувчи услубий таъминот таклиф қилинган.
OТМда матeматикани ўқитиш мeтoдикаси xусусиятларининг таҳлили асосида
Н.В.Лушникова [4] дидактик илгарилаш ғоясинининг мoҳиятини предмет (ўқув
фанининг) ички алoқалари назариясининг катeгoриал аппарати асoсида
аниқлаштириш мумкинлигини таъкидлайди. Шуни айтиш керакки, Н.В.Лушникова
дидактик илгарилаш ғоясини техника университетларида олий математика
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фанининг “Чизиқли алгебра” бўлимини ўқитиш мисолида очиб берган ва татбиқ
қилган.
Биз ушбу ғояни педагогика олий таълим муассасаларида бўлғуси математика
ўқитувчиларининг математик тайёргарлиги асосини ташкил этувчи математик
анализ, алгебра ва сонлар назарияси ҳамда геометрия фанларини ўзаро
алоқадорликда ўқитиш жараёнида қўллашни таклиф қиламиз.
Мактаб ва ОТМларда дидактик илгарилашни ташкиллаштириш усулларини
таҳлили, шунингдек, мазкур ҳолатларда предметлар ичидаги алоқаларнинг намоён
бўлиши асосида дидактик илгарилашнинг қуйидаги кўринишлари аниқланган:
таълимий истиқболларни белгилаш, олдиндан таништириш, дастлабки ўрганиш,
пропедевтик олдиндан ўқитиш [4,10].
Дидактик илгарилашнинг ҳар бир кўринишига таъриф берамиз ва уларнинг
функционал аҳамиятини аниқлаймиз.
Таълимий истиқболларни белгилаш ўқув жараёнига келгусида ўрганиладиган
материал ҳақидаги ахборотни олиб киришни тақозо этади. У мазкур материал
мазмунининг қийматини очиб беради, яъни унинг методик, умуммиллий, касбий
аҳамияти ва амалий қимматини акс этади. Бундай дидактик усул талабаларнинг
ўқув-билув фаолиятини мотивациялаш мақсадида қўлланилади. Натижада
талабаларда келажакда ўрганилиши керак бўлган материалнинг шахсан муҳимлиги
хусусида маълум бир кўрсатма шаклланади. Шу билан бирга мазкур математик
материалнинг мазмуний қисми турлича бўлиши мумкин. У нафақат математик
белгилар ва атамалар, балки формулалар, тушунчалар, методлар, ғоялар,
назариялар ва ҳоказоларга тегишли бўлиши мумкин.
Олдиндан таништириш деганда биз ўқув жараёнига истиқболли ўқув
материалларни шундай киритишни тушунамизки, бунда мазкур элементларни
ўзлаштириш махсус атамалардан фойдаланмасдан амалга оширилади, бу
элементларни мажбурий ёдлаш талаб қилинмайди, махсус назорат қилинмайди,
режадаги назорат ишларида ҳисобга олинмайди. Масалан, талабалар математик
анализ фанида чегараланган, яқинлашувчи, чексиз кичик
кетма-кетликлар
тўпламларидаги алгебраик структура ташкил қилишини текширишади.
Дастлабки ўрганиш келажакда ўрганилиши лозим бўлган ўқув материалининг
структураси ва мазмунини тушунишни енгиллаштириш мақсадида айрим
қисмларини ўқув жараёнига киритишни назарда тутади. Шу билан бирга
истиқболли материалнинг қисмларини ўрганиш тегишли атамаларга ва бошқалар
билан тегишли талабчанлик даражасида амалга оширилади. Бундай ўрганиш
турлича бажарилиши мумкин. Масалан, рационал сонларнинг фундаментал кетмакетликлари ва уларнинг хоссаларига боғлиқ материаллар алгебра ва сонлар
назариясида ҳақиқий сонлар системаси мавзуси учун истиқболли ҳисобланади, уни
ўрганишни турли усулларда, масалан мустақил таълимда, лойиҳалар асосида
ўрганишни ташкил қилиш мумкин.
Пропедевтик олдиндан ўқитиш – бу талабаларни математик материалнинг
структура элементларига тугалланмаган аниқ-интуитив даражада олдиндан
ўқитишдир. Яъни, олдиндан ўқитиш математик материални асосий курсда назарда
тутилганга қараганда соддароқ мазмун, шакл ва методлар асосида ўрганиш
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ҳисобланади. Шу билан бирга мазкур материал, албатта, пухта ўзлаштирилиши,
талабаларга амалий тайёрлов ишлари билан бир хил мақсадлар қўйилади, ўқитувчи
олдиндан берилаётган маълумотларни талабалар томонидан ўзлаштирилиши
назорат қилинади. Олдиндан ўқитишнинг асосий вазифаси талабаларга
ўрганилаётган фаннинг математик мазмунини англаш ва тушуниш жараёнини
енгиллаштиришдир. Масалан, комплекс сонларнинг геометрик тасвири алгебра ва
сонлар назарияси фанида математик анализнинг аналитик функциялар назарияси
бўлими учун пропедевтик олдиндан ўқитишга мисол бўлади.
Бундан кейин биз таълимий истиқболлар қўйиш маъносида ўқитувчининг
ўқув жараёнига келгусида ўрганиладиган материал ҳақидаги ахборотни олиб
киришини тушунамиз. Мазкур ахборот истиқболли материалнинг зарурлик
аҳамиятини очиб беради, яъни унинг методик, умумилмий, касбий аҳамияти ва
амалий қимматини акс эттиради. Натижада ўқувчиларда келажакда ўрганилиши
зарур бўлган материалнинг муҳимлиги хусусида маълум бир қарашлар
шаклланади. Шу билан бирга, мазкур математик материалнинг мазмуний қисми
турлича бўлиши мумкин. У фақат математик белги ва атамаларга эмас, балки
формулалар, тушунчалар, методлар, ғоялар, назарияларга тегишли сифатида ҳам
инобатга олинади.
Таълимий истиқболларнинг уч кўринишини ажратиш мумкин: қисқа
муддатли, ўрта муддатли ва узоқ муддатли. Математика фанларини ўқитишда,
хусусан, алгебра ва сонлар назарияси бўйича машғулотларда таълимий
истиқболларни қўйишда модулларининг мантиқий-маъноли модели (МММ),
мазкур фан асосий структуравий элементларининг предмет ички ва фанлараро
алоқалари, шунингдек, ўқув мавзуларининг (саволлар, таянч тушунчалар ва ҳоказо)
структуравий-мантиқий схемалари қўшимча методик воситалар бўлиши мумкин.
Таълимий истиқболларни қўйишда турли методик воситалар, масалан, фан
модулларининг мантиқий-маъноли моделлари [12], шунингдек, ўрганилаётган курс
таянч тушунчаларининг структуравий-мантиқий чизмалари ёрдамида амалга
оширилиши мумкин. Қуйида структуравий-мантиқий схемаларга тўхталамиз.
М.И.Зайкин фикрича, таянч математик тушунчанинг структуравий таҳлили
унга яқин тушунчалар тизимини аниқлаш орқали амалга оширилади. Бундай
таҳлилни қуйидаги мантиқий схема орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:
мазкур таянч тушунча билан боғлиқ тушунча – объектлар ёки унинг
элементлари;
мазкур таянч тушунча вакиллари устидаги тушунча – операциялар;
таянч тушунчанинг (хоссалари) тушунча-хоссалари;
мазкур таянч тушунча вакиллари ўртасидаги тушунча –муносабатлар;
таянч тушунчанинг тушунча-турлари;
таянч тушунчанинг тушунча-умумлашмалари [7].
М.И.Зайкин фикрича, структуралаштирилган математик тушунчалар
талабалар хотирасида нафақат мустаҳкам сақланади, амалиётда тез қайта тикланади
ва қўлланилади, балки мустақил ўзлаштириш жараёнида билимларни яна-да
тўлдириш учун асос вазифасини бажаради. Ўз томонимиздан шуни айтишимиз
мумкинки, бундай блок-чизмаларга келажакда ўрганилиши лозим бўлган
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тушунчаларни киритиш мумкин. Бу таянч тушунчани тўлароқ тасвирлаш ва
талабаларга уни яна-да умумлаштириш истиқболларини очиб беради.
Ҳақиқий сонлар системаси таянч тушунчасининг структуравий-мантиқий
схемасини кўриб чиқамиз (1-расм).
Мазкур структуравий-мантиқий схема (СМС) талабаларга ҳақиқий сонлар
системасига бағишланган биринчи маърузада талабаларга таништирилиши
мумкин. СМС туфайли талабалар ўзларига маълум саволларни ва яна нимани
ўрганишлари кераклигини кўришлари мумкин. Шу билан бирга у талабалар олдига
қисқа ва узоқ муддатли истиқболлар қўйиш имконини беради.

Объектлар

Комплекс сонлар

Алгебраик майдон,

системаси

тартибланган
тўплам,узлуксиз
тўплам, зич тўплам,
саноқсиз,континуум
қувватли тўплам,

Амаллар
Қуриш
Қўшиш
Айириш
Кўпайтириш

Аксиоматик
Ҳақиқий сонлар

конструктив:

системаси
Дедекинд,

Бўлиш

Кантор,

Натурал
даражага
кўтариш

Сон
Мусбат

Муносабатлар

Бутун

Манфий

Тенглик

даражага
кўтариш

Иррационал
сонлар

Кичик

Рационал
даражага

Кичик ёки тенг
Катта

Арифметик
илдиз
Мусбат
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1-расм. Ҳақиқий сонлар системаси таянч тушунчасининг структуравиймантиқий схемаси
Ўқитувчи ҳақиқий сонлар системаси тушунчаси билан дастлабки танишишга
бағишланган биринчи маърузада математик анализ фанида ўрганилган ҳақиқий
сонлар тўпламининг хоссалари, ҳақиқий сонни қандай аниқланганлигини
эслатиши, лекин ҳақиқий сонлар устида амаллар аниқланмаганлиги, унинг
мураккаблигини
тушунтириши
мумкин.
Ҳақиқий
сонлар
системаси
аксиоматикасининг
қатъийлигини
исботлашда
Кантор
назариясидан
фойдаланишини, шунинг учун яқинлашувчи, фундаментал кетма-кетликлар
ҳақидаги билимларини такрорлаб келишларини илтимос қилишлари мумкин.
Навбатдаги маъруза сўнгида ҳақиқий сонлар устида бошқа амалларни
бажариш масаласини келгусида математик анализда ўрганиши, ҳақиқий сонлар
тўпламидаги топологик структураларни мустақил ўрганишлари кераклигини
айтишлари мумкин.
Юқорида қайд этилганлар дидактик илгарилашнинг бир тури сифатида
таълимий истиқболлар қаторига қўйилиши барча математика фанларини
ўқитишда амалга оширилади.
Ўрганилаётган таянч тушунчаларнинг структуравий-мантиқий схемалари
каби методик воситалар ёрдамида таълимий истиқболларнинг турли
вариантларини кўриш ва шакллантириш таълим жараёнида дидактик илгарилаш
ғоясини амалга ошириш, натижада таълим сифатининг ошишига, математик
фанларни ўқитишда ички ва ўзаро алоқаларни таъминлашга имкон яратади.
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кафедры “Узбекский язык и литература”
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс формирования у младших
школьников первоначальных навыков чтения, психологические и лингвистические основы
современной методике обучения грамоте, а также даются методические рекомендации
по использованию методов и приемов обучения грамоте.
Ключевые слова: современная методика, психологические и лингвистические
основы, грамота, техническая сторона чтения.
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ПСИХОЛОГИК ВА ЛИНГВИСТИК АСОСЛАРИ
Парпиева Махсудахон Махмуджановна
Фарғона политехника институти “Ўзбек тили ва адабиёти” кафедраси катта
ўқитувчиси
Аннотация: ушбу мақолада бошланғич мактаб ўқувчиларида бошланғич ўқиш
кўникмаларини шакллантириш жараёни,саводхонликни ўргатишнинг замонавий
методологиясининг психологик ва лингвистик асослари муҳокама қилинади, ва шу билан
бирга саводхонликни ўқитиш методикаси ва техникасидан фойдаланиш бўйича услубий
тавсиялар берилди.
Калит сўзлар: замонавий методология, психологик ва лингвистик асослар,
саводхонлик, ўқишнинг техник томони.
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literature”
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